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УМАР ХАЙЖМ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ИНСОН ТАҚДИРИ ВА ЭРКИН
ИРОДА МАСАЛАСИ
Шодиев Жацонгир Жфрақуловиш
Бухоро Мухандислик-технология институти
‚Ижтимоий фанлар‛ кафедраси фқитувшиси
Аннотация: Мақолада Умар Хайжм фалсафасида инсоннинг шаклланиш
босқичлари, инсон тақдири, эркин ирода масаласининг фалсафий тацлили, тақдирнинг
маънавий ва фалсафий жицатдан тахлили қилиб берилган. Умар Хайжм рубойиларида
комилликни талқин этилиши, бугунги кунда комил инсонни шакллантиришда
тарбиявий ва маънавий ацамиятнинг жамиятдаги тутган фрни диний ва дунжвий
жицатдан тацлили кфрсатиб берилган. Умар Хайжм тақдир ва эркинлик масаласига
сффижна тарзда жндашганлиги, фалсафий жихатдан тацлил қилиб берилган.
Калит сўзлар: инсон, тақдир, эркинли, ирода, цақиқий ишқ, чин имон, комиллик,
баркамоллик, маънавий соца ривожи, инсон цақиқий бахт-саодатга эришиши.
ВОПРОС О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЕ И СВОБОДЕ ВОЛИ В ФИЛОСОФСКИХ
ВОЗЗРЕНИЯХ ОМАРА ХАЙЯМА
Шодиев Жахонгир Журакуловиш
Бухарский инженерно-технологишеский институт
Преподаватель кафедры общественных наук
Аннотация: В статье представлены этапы становления человека в философии
Омара Хайяма, философский анализ человеческой судьбы, проблема свободной воли,
духовно-философский анализ судьбы. Риторика риторики Умара Хайяма показывает
религиозный и светский анализ роли образовательного и духовного значения в формировании
совершенного человека сегодня. Философский анализ подхода Омара Хайяма к вопросу о
судьбе и свободе представлен в философском контексте.
Ключевые слова: человек, судьба, свобода, воля, настоящая любовь, истинная вера,
совершенство, совершенство, духовное развитие, человеческое счастье.
U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL
VIEWS OF OMAR KHAYYAM
Shodiyev Jahongir Jurakulovich
Bukhara Engineering and Technology Institute
Teacher of the Department of Social Sciences
Abstract: The article presents the stages of human development in the philosophy of Omar
Khayyam, the philosophical analysis of human destiny, the problem of free will, and the spiritual
and philosophical analysis of fate. Umar Khayyam's rhetoric shows a religious and secular analysis
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of the role of educational and spiritual significance in shaping the perfect man today. The
philosophical analysis of Omar Khayyam's approach to the question of fate and freedom is presented
in a philosophical context.
Keywords: humanity, destiny, freedom, will, true love, true faith, perfection, maturity,
spiritual growth, and the pursuit of human happiness.
Инсон тақдири ва эркин ирода масаласи, Шарқнинг буюк шоири ва
файласуфи Умар Хайжм ижодидаги асосий масалалардан биридир.
Тақдир ва эркин ирода масаласи асрлар давомида инсониятни қизиқтириб
келган. Шунинг ушун цам қадимги жзувларда, зардуштийликнинг муқаддас китоби
‚Авесто‛да, жзма ждгорликларда, халқ оғзаки ижодида файласуфлар, табиатшунос
олимлар, шоирлар ва диний илм ваклларининг асарларида бу масалага кенг фрин
берилган.
Инсон ва унинг тақдири, эркин ирода масаласида барша фанлар цозиргаша бу
сохани тадқиқ қилиб келади. Бу масалага тфхталишимиздан олдин инсон сфзини
изохласак мақсадга мувофиқ бфлади. Инсон – цар қандай фалсафий таълимотнинг
асосини ташкил этувши фундаментал фалсафий категориядир. Инсон тушуншасига
аниқ таъриф бериш ушун уни оламда мавжуд бфлган бошқа биологик
мавжудотлардан ажратиб турувши энг муцим хусусиятларни аниқлаш керак.
Таъкидлаш зарурки, энг аввало инсон бошқа мавжудотлардан фзининг хотираси,
тафаккури, тили билан ажралиб туради. Айниқса, тил унинг аждодлари ва
авлодлари орасидаги ворисийлик, алоқадорлик вазифасини бажаради. Инсон
наслига хос барша хусусиятлар, ахлоқий нормалар, унинг фаолиятини бошқарувши
дастурлар худди шу тил орқали аждодлардан авлодларга узатилади. Бошқа тирик
мавжудотлардан инсоннинг туб сифатий фарқини ифодаловши хусусиятларидан яна
бири унинг фз амалий фаолиятини тартибга сола билишидир. Бу цолат инсоннинг
инсонийлигини белгиловши энг муцим хусусият, маданият эканлигини ифодалайди.
Шунингдек, инсоннинг фз турмуши ушун зарур бфлган моддий ва маънавий
бойликларни ишлаб шиқариш малакасига эгалиги цам ана шундай хусусиятлардан
бири цисобланади. Инсон цажтида мецнат асосий фринда туради. Мецнат туфайли
инсон фзи яшажтган табиий муцитни фзгартиради, моддий ва маънавий бойликлар
яратади, фз-фзини фзгартиради. Инсоннинг маънавияти жамиятда мавжуд бфлган
объектив шарт – шароитлар ва субъектив омиллар натижасида шаклланган
фазилатлар, хислатлар, қобилиятлар, малакалар йиғиндисидар. Юқорида келтириб
фтган фикр мулоцазаларимиз инсоннинг мураккаб, бир бутун биосочиал жонзот
эканлигидан далолат беради [1].
Инсон каби тақдир тушуншасига урғу бериб фтсак мақсадга мувофиқ бфлади.
Тақдир сфзи (арабша сфздан олинган бфлиб – олдиндан белгиланган цажт йфли,
қисмат) – цар бир инсон цажт ва фаолиятини цамда оламдаги барша цодисаларни
ягона яратувши – Аллоц амрига боғловши, диний ақида. Тақдир ислом ва
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насронийликда (христианликда) яратувши худонинг фзига хос қудрати сифатида тфла
– тфкис наможн бфлади. Масалан, Қуръони Каримнинг Зумар сурасида [2]: ‚У якка–ю
ягона ва ғолиб Аллоцдир. У осмонлару ерни цақ (қонун) билан яратгандир. У кешани
кундуз устига фрайдиган, кундузни кешанинг устига фрайди. У қужшни ва ойни (фз
амрига) бфйсундирадиган зотдир. Цар бири белгиланган муддатша юрмоқда. Огоц
бфлингизки, у қудратли ва беницоя маърифатли зотдир‛ – дейилган. (Оятда Аллоц
таолонинг цеш бир шерикка, фарзандга мутлақо цожати йфқлиги бажн қилинмоқда.
Аллоц таолонинг вацдониятининг далиллари эслатилмоқда). Аксарият одамлар
орасида – ‚Тақдирий азалдан қошиб қутулиб бфлмайди‛, деган тасаввур кенг
тарқалган. Исломга кфра, Аллоц таоло рацматидан умидни узиш ва унинг
азобларидан хотиржам бфлиш кайфияти куфрдан бошқа нарса эмас. Дунж ва
охиратдаги цар бир нарса Аллоцнинг истак хоциши, илми қазоси, қадари билан
бфлади. Лекин шу билан бирга, Аллоц бу дунжни бир синов сифатида яратганлиги
эътироф қилинади. Шундай экан, унинг берган неъматларига шукур қилмаган,
цамда берганига шукр қилган ва йфғига қаноат қилган одамларга бфлган Аллоцнинг
жазоси ва ажри – мукофоти цам шунга яраша бфлади деб таъкидланади.
Шуни алоцида такидлаб фтиш жоизки, тақдир исломий таълимотлар ривожи
тарихида узлуксиз равишда кескин бацс-мунозараларга бой бфлиб келди. Биз шу
фринда Умар Хайжмни оладиган бфлсак, у бу ақидага фз муносабатини қуйидаги
шаклда ифодалайди: ‚Ж раб, лойимни – ку қорган фзингсан, уриш-қароимни фрган
фзингсан.
Тақдирга
қадарийлар,
жабарийлар,
мфътазилийлар
ва
мутакаллимларнинг муносабати цам фзига хосдир. Исломдаги илк илоцижт
оқимларидан бири – қадария, мутлақ фатализм [3]. тарафдорлари бфлган
жабарийларга қарши шиқиб, одилликни Аллоцнинг сифатларидан бири деб талқин
қиладилар. Шундай экан, гуноц ва савобни у олдиндан белгилаб қфйиши мумкин
эмас, ундан фақатгина, адолатли ишни кутиш мумкин, гуноц эса одамларнинг эркин
фаолияти билан боғлиқ, деган фикрда бфлганлар [4].
Умар Хайжм эса ислом ақидалардан бири бфлган тақдирга ишонш ғоясини
эътироф этиб, рубоийларидан бирида ‚Тангри фзинг шундай яратдинг мени‛ деса,
бошқа бирида ‚Жмонманми, яхши, мен қандоқ қилай? Тақдир манглайини берган
фзингсан‛ деб жзади. Шоир фикриша тақдир зарурият фзига тасодифлар орқали йфл
ошади:
Сабаб сацросида кимки саргардон,
Ишларин унингсиз юритар Яздон.
Бугуни бир бацона фртага ташлаб,
Эрта бажо бфлур, тақдири осмон.
Хайжм рубоийларини фқир эканмиз уни фаталис шоир деб шошилиб хулоса
шиқариш нотфғри эканлигига ишонш цосил қиламиз. Шоир тақдирни тан олган
цолда пассив цажт кешириш керак деган фикрни инкор этади.
Танангда бор экан томир суяк пай,
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Яшайвер тақдирнинг уйидан шиқмай
Жв Рустам бфлса цам бфйнингни эгма,
Миннат шекма дфстинг бфлса цотам Той [5].
Эркин ирода деганда биз инсоннинг бирон ишни бажаришга қаратилган
онгли интилишини тушунамиз. Унинг маълум мақсадга қаратилган иродавий
фаолиятининг манбаи - объектив оламдан цамда дунжни фзгартиришга қаратилган
ва табиатнинг объектив қонунларига таянадиган предмет - амалий фаолиятдан
иборат. Эркин ирода масаласида фалсафа ва психологияда, дунжвий ва диний
таълимотлар орасида кфп асрлардан бужн мунозара давом этиб келади. Масалан,
фатализм тарафдорлари кишиларнинг барша цатти-царакатларини фақат ташқи
кушлар белгилайди деб фикр юрита-дилар, бундай эркинлик ташқи кушларга боғлик
эмас, деган мулоцазага келадилар. Дин эса, умуман эркни, жумладан эркин иродани
Худо белгилайди, одамнинг қисмати, тақдири Яратувшининг иродасига боғлиқ, у
олдиндан белгилаб қфйилган, дейди. Айрим диний таълимотларда инсон эркин
иродага эгадир, у фз гуноцлари ушун жавобгардир, деган ғоялар цам ушрайди.
Дунжвий фалсафа шахснинг фаолияти объектив шароитларга боғлиқдир ва
шу билан бирга, бундай цолатда қайси йфлни танлаш кишининг фзига цам боғлиқ,
деб цисоблайди. Демак, субъектнинг ишки шароитлари (эцтижжлари, қизиқишлари,
истаклари, билими ва ц.к) призмаси орқали акс эттирилган объектив олам, унинг
ушун турли мақсадларни фз олдига қфйиш, қарорлар қабул қилиш имкониятини
яратиб беради. Бунда фақат субъектнинг истакларига қараб танлаб олинадиган
ирода эмас, балки обектив заруриятга мувофиқ тфғри танлаб олинадиган иродагина
эркиндир.
Цар қандай царакат жки фаолиятнинг иродали характери шундан иборатки,
унда инсон фз мақсадига эришиши ушун ташқи жки ишки тфсиқларни енгишга тфғри
келади. Иродали ишнинг бошланғиш омили маълум мақсадни олдига қфйиб, авало
униб олишдан, сфнгра эса царакатни бошлашга қарор қабул қилишдан, ишни
амалга ошириш мақсадга мувофиқ усулларни танлаб олишдан иборат. Муайян бир
ишнинг эркин ирода асосида тавсифланиши ушун цал қилувши нарса ушбу иш
юзасидан қилинган қарорнинг бажарилишидир. Эркин иродани табиат бахш этган
эмас. Энг зарур ва керакли мақсадларни танлай билиш, тфғри қарорлар қабул
қилиш, уларни бажариш, бошлаган ишни охирига етказиш ва бундай цолатларни
бажарилишида эркин иродани шакллантириш, албатта, мана шу руцдаги ва
йфналишдаги билимлар, тажриба, тарбия ва фз-фзини тарбиялашнинг натижасидир
[6].
Маълумки, тақдир ва ирода эркинлиги масаласи ницоятда мураккаб
масаладир. Қуръони Каримнинг кфплаб сураларида цар бир воқеа цодиса
яратганнинг ихтижри, хоциши асосида бфлиши таъкидланади (Инсон сураси 30-оят)
[7]. Лекин шу билан бирга бу дунж инсон ушун синов эканлиги (Мулк сураси 2-оят)
[8], иззат - икром, бойлик билан хорзор қилиш, камбағаллик билан бфлмаслиги
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(Фал-Фажр сураси 17-оят) [9]. кфрсатиб фтилади.
Шоир тақдирни билиш инсонни билиш каби мушкул эканлигини таъкидлаб
‚Наврфзнома‛ асарида ‚...Одам еру кфкнинг яратувшисининг оятларига жзилган ва
табиат ипи билан боғланган, дил узугининг муцри билан муцрланган ва бошдаги
ақлга тааллуқли бфлган бу олам муцрининг номасидир‛ - деб жзади. Шоир сфзи
билан иши бир бфлмаган одамларни қоралайди:
Фақат илм билан баландмас одам,
Ацду вафо билан баланд паст одам.
Сфзи билан иши бир келса агар,
Цар нарсадан баланд, муваддас одам.
У инсонинг ақлига, билим олиш қобилиятларига ишонш билан қарайди. Шоир
инсон ақлининг қудратини эътироф этган цолда фақат ақлни устун қфйиш нотфғри
эканлигини қуйидаги рубоийсида ифодалайди:
Цар ким ақл сфзига соларкан қулоқ,
Чиндан оқибатда бу цфкиз соғмоқ!
Ғфр ақлнинг зфр келиб май сотмаяпсан,
Аблацлик тфнини кий, шу маъқулроқ!
Умар Хайжм фз рубоийларида инсон ақли етган нарсаларга нисбатан етмаган
нарсаларнинг кфп эканлигини таъкидлаган цолда дунж тилсимотларининг тубига
етиб бфлмаслиги цақида рубоийларидан бирида шундай деб жзади:
Дилим илмлардан мацрум бфлмабди,
Бир сир қолмадики мавцум бфлмабди.
Туну кун фйладим етмиш икки йил,
Онгладим - цеш нарса маълум бфлмабди.
Ер юзида цамма нарса омонат эканлиги, шу боис цажтни қандай бфлса,
шундайлигиша қабул қилиб қаноат ва шукроналик билан яшаш кераклиги, бфлмаган
ишлар ушун ташвиш шекиб фзини қийнамасликка ундайди.
Бецуда фзингга айлама ситам,
Улушингдан ортиқ тиламагил цам,
Азалдан номингга нима жзилса,
Ўша сенинг бацранг, бфлмас ортиқ - кам.
Маълумки, Умар Хайжм яшаган даврда сффийлик расмий ислом томонидан тан
олинмаган эди. Шу сабабдан, сффийлар фз ғояларини рамзий ифодалар орқали бажн
қилар эдилар. Умар Хайжм тасаввуфдаги орифона ва ошиқона йфналишнинг вакили
бфлган. Унинг шеъриятдаги жр, ишқ, май, мастлик тушуншалари рамзий маъноларда
қфлланган:
Ишқдин абадийлик авжида офтоб,
Цажт шаманида толедан хитоб,
Булбул каби нола қилмоқ ишқ эмас,
Ишқ-нола қилмаслик бфлсанг юз хароб.
200

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 2-сон

Шоир тақдирнинг жафоларидан нола қилмаслик цақиқий ишқдир, яъни шин
имон – эътиқод белгисидир, деб цар бир дамни шукронада фтказиш, дунж ишларини
фйламасдан қаноат билан яшаш зарурлигини таъкидлади.
Кимнинг бор эса бир бурда нони,
Ўзига яраша уй ошижни,
На биров унга қул, на у бировга,
Айт, шод яшайверсин хушдир замони.
Умар Хайжм инсон цажтидаги цар бир яхши, жмон цодисани тақдири азалга тфнкаш
нотфғри эканлигини уқтириб, инсонга фаолият ва ирода эркинлиги бериб
қфйилганлигини эътироф этади:
Киши фзлигидан яхши жмон цам,
Қазову қадару қувонш жки ғам.
Ақл айтур буларни шархга тфнкама,
Чарх сендан ожизроқ бешораю кам.
Цақиқатдан цам Қуръони Каримнинг Балад сураси 8-10-оятларида ‚Ахир биз
унга икки кфз, тил ва икки лаб ато қилмадикми? Ва биз уни икки баландликка
йфллаб қфйдикку‛ [10] деб жзилган. Бу оятлар инсонга кфриш ушун кфз, кфрганларини
мушоцада қилиб сфзлаш ушун тил ва лаб яхшилик ва жмонликни фарқлаш ва уларни
танлаш ушун берилганлиги таъкидланган.
Унинг фикриша дунж сирини билган, тушунган инсонларгина яхши-жмоннинг
фарқини тушунадилар, ғам-ташвишдан озод бфладилар:
Масжиду бутхона каъбада ж-цу,
Жаннатдан умиду, дфзахдан қфрқув.
Фақат дунж сирин англаган қалбдан
Абадий қувилмиш бу ташвиш қайғу [11].
Хайжм дунж сирларини била олдими, ғаму ташвишдан озод бфла олдими?
Бор йфқнинг зоцири-юзини билдим,
Баланд паст илдизи-изини билдим,
Мансаб деб мастликнинг фзин билмасам,
Билимим цайф кетсин, фзини билдим.
Шоир мастликни, яъни дунжвий ташвишлардан қутилиб, руций
хотиржамликка эришишни бахт-саодатнинг калити деб тушунади.
Сенинг мафтунингман, берайин хабар,
Уни икки сфзла жойлай мухтасар:
Ишқинг тупроқ қилғай, аммо мецрингдан
Бошимни кфтариб, бфлгум жилвагар.
Инсон цақиқий бахт-саодатга эришиши ушун қуйидагиларга: иймонга, эзгу
амалга, цақ йфлга ва шу йфлда шекиладиган машаққатларга сабр-тоқат қилиши
зарурлиги Умар Хайжм ижодида яққол ифодалангандир [12].
Хулоса қилиб айтиш жоизки, Умар Хайжм тақдир ва ирода эркинлиги
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масаласига сффижна тарзда жндашган. Қисмат инсон пешанасига битилгани билан
эзгу ният ва амаллар инсоннинг цажтини яхши томонга фзгартиришига жрдам
беради. Унинг бу масалада билдирган фикрлари асрлар оша барша инсонлар ушун
кфрсатма бфлиб хизмат қилмоқда.
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